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Анотація: Обґрунтовано, що судова реформа, яка послідовно відбувається в Ук-
раїні, потребує удосконалення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й 
врахування психолого-педагогічних закономірностей у сфері судочинства, системи су-
ддівської освіти. Здійснено аналіз стану розробленості проблеми психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Ка-
нади в аспекті інтегральної теорії лідерства. Конкретизовано сутність і принципи 
соціального контексту як основоположного чинника суддівської освіти в Канаді. Розк-
рито сутність феномену «доброчесність судді» у цілісному системному аспекті з пси-
холого-педагогічних позицій вивчення національного соціального контексту. Схаракте-
ризовано важливість та перспективи щодо запровадження соціального контексту 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти Ук-
раїни на основі інтегральної теорії лідерства. 
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SOCIAL CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGIC TRAINING OF 
PROFESSIONAL JUDGES IN THE SYSTEM OF JUDICIAL EDUCATION IN 
UKRAINE AND CANADA IN THE ASPECTS OF INTEGRAL  
THEORY OF LEADERSHIP 
 
Abstract: It is substantiated that judicial reform which is consistently carried on in 
Ukraine calls for improvement of not only normative-and-procedural activity but also taking 
into consideration psychological-and-pedagogic regularities in the system of legal proceed-
ings and judicial education. There has been undertaken analysis of the state of elaborating 
the problem of psychological-and-pedagogic training of professional judges in the systems of 
judicial education of Ukraine and Canada in the aspect of leadership integral theory. The es-
sence and principles of social context as a primary factor in judicial education in Canada are 
concretized. The essence of the phenomenon of “morality of a judge” is disclosed in the 
wholesome systematic aspect from psychological-and-pedagogic positions of studying the na-
tional social context. Importance and perspectives as to introduction of social context to psy-
chological-and-pedagogic training of professional judges within the system of judicial in 
Ukraine on the grounds of leadership integral theory has been characterized. 
Keywords: social context, psychological and pedagogic training, professional judge, 
system of judicial education, integral theory of leadership, Public service. 
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An extended abstract of the article on the subject of: 
“Social context of psychological and pedagogic training of professional judges in the 
system of judicial education in Ukraine and Canada in the aspects of integral  
theory of leadership” 
 
Problem setting. Judicial reform, which is consistently carried on in Ukraine calls for 
improvement of not only normative-and-procedural activity but also taking into consideration 
psychological-and-pedagogic regularities in the system of legal proceedings and judicial 
education. This process supposes providing judicial education with academic-and-teaching 
staff, improvement of methodological and pedagogic activity. At present, however, a number 
of problems concerning coordination and applying the principles of psycho-pedagogic 
communication to judicial education exists there. Thus, there is the need in studying and 
scientific substantiation of the essence and peculiarities of considering social context in 
psychological-pedagogic training of professional judges in Ukraine. Such need is based on 
the experience of Canadian judicial education system in the aspect of leadership integral 
theory recognized in many countries. 
Recent research and publications analysis. Analysis of the state of elaboration of the 
problem of psychological-and-pedagogic training of professional judges within judicial 
education system in Ukraine and Canada in the aspect of leadership integrated theory has 
proved that leadership is a process of social influence, due to which a leader obtains support 
on behalf of other community members for goal attainment. Communicative aspect of a 
judge’s activity is realized in the course of communication of a judge in legal proceedings 
where a judge is a leader in communication (for this a judge needs to possess such traits as 
sensitiveness, emotional steadfastness, honesty with themselves, openness and politeness in 
communication with colleagues, ability of listening and speaking, humaneness); court 
interrogation which demands coordination of interrogation techniques with individual traits 
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of the interrogated person’s personality, interacting with mass media and public. The 
peculiarity of administering justice nowadays demands that it is studied in detail and 
concretized from the standpoint of judicial education. Special attention of this education 
should be directed at the issues of taking into account social context of psychological-and-
pedagogic training of professional judges, implementation of such training’s content 
integration into the judicial education system of Ukraine in the aspect of leadership 
integrated theory on the grounds of the Canadian experience. 
Paper objective. To disclose the essence of social context of psychological-and- 
pedagogic training of professional judges within the system of judicial training in Ukraine 
and Canada in the aspect of leadership integrated theory. 
Paper main body. The essence and principles of social context as the primary factor in 
judicial education in Canada has been concretized. A considerable contribution to the 
processes of judicial reforming in many countries of the world was made by Canada. 
Participation of Canadian judicial bodies in international work is grounded by their reputation 
and popularity with the public, ethical norms, trust, and progressiveness. On its road to 
building a modern democratic state Canada has passed a long way of relevant transformations. 
The work with social context considerably influences the way judicial activity is being treated 
by the Canadian society. Currently, “The ten social context principles in judicial education” 
have become obligatory in Canada. They act as a model for preservation and integration of 
judicial education’s social context in all forms of judges’ professional training. These ten 
principles do not act in isolation, but produce a synergetic effect just owing to their integrated 
application. 
The National School of Judges of Ukraine (NSJU) is a state institution, an education 
establishment and a methodological centre of judicial education. The current Law of Ukraine 
“On Judiciary and Status of Judges” has for the first time consolidated on the legislative 
level the basic standards in professional judges training and opened broad possibilities for 
judges’ community to partake in organizing a scientific-and-methodological centre of theirs. 
The National Judges Institute of Canada (NJI) is ready to share with the NSJU the experience 
of their activities in Canada and abroad. 
Morality is an integrative personality trait which is characterized by humaneness, 
honesty, responsibility, adherence to principles, patriotism. We concretize the essence of the 
morality phenomenon in the wholesome aspect of spiritually-reflexive dimension in terms of: 
1) Spiritually-moral maturity; 2) Concentration on “emotional I” proper; 3) Goodness-
assertive component; 4) Social-activity context. The essence of the judge’s morality 
phenomenon in a wholesome systematic aspect from the standpoint of studying national social 
context consists in the fact that this notion has to be treated in a broad sense which is 
stipulated by social existence, economic basis, and which is immediately dependent on the 
values system offered by society, on social communication conditions, on ways of public 
opinion circulation, on ways of social regulation (legislative, state-administrative and so on). 
The programs of psychological-and-pedagogic training of professional judges with 
different work experience and teachers of different age considering social context developed 
and being introduced by the authors provide opportunities for practicing in accumulating 
value-oriented experience, enhance mutual understanding and intraception through clearly 
focused imitation games and situations. 
Conclusions of the research. Analysis and introduction into native scientific circulation 
of little known works in foreign languages which disclose the organization of judges’ 
psychological-and-pedagogic training system in Canada as well as our personal professional 
experience have enabled disclosing the most significant aspects of the conceptual wholesome 
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synergic model of professional judges’ psychological-and-pedagogic training in the system of 
judicial education of Ukraine. Within this model the authors have concretized concept-stages, 
regularities, approaches, and principles in the wholesome system aspect of spiritually-
reflexive social dimension. As for the practical realization of professional judges’ 
psychological-and-pedagogic training within the judicial education system of Ukraine in 
general and a judge’s activity in particular, it can be realized by means of applying scientific 
works in pedagogy and psychology to the sphere of legal proceeding that will promote a more 
qualitative and efficient work of judges, improve their mental health, contribute to 
strengthening of lawfulness and law order in the state, rise in people’s trust to judicial 
establishment. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Сильна, незалежна судова влада 
здатна виконувати істотний, всебічний вплив на життєдіяльність держави, тому зна-
чення процесу формування високопрофесійного суддівського корпусу для здійснення 
справедливого правосуддя важко переоцінити. Цей процес передбачає забезпечення 
суддівської освіти науково-викладацькими кадрами, удосконалення науково-
методичної та педагогічної діяльності. Тому спільна наукова та освітня діяльність уста-
нов – є необхідністю. Натомість, нині існує коло проблем щодо узгодження і застосов-
ності принципів психо-педагогічної теорії комунікації й так званої “універсалістської 
макроетики” [16] до суддівської діяльності як такої та до низки її сфер – зокрема (оскі-
льки дієвість цих принципів ускладнюється нормативними, адміністративними, держа-
вними, політичними та іншими чинниками, що здатні скласти противагу вищеназваним 
принципам). Судова реформа, яка послідовно відбувається в Україні, потребує удоско-
налення не тільки нормативно-процесуальної діяльності, але й врахування психолого-
педагогічних закономірностей у сфері судочинства, оскільки діяльність судді є дуже 
складною, багатогранною і відповідальною у зв’язку з розглядом різних за своїм харак-
тером справ [4]. Саме тому виникла необхідність вивчення й наукового обґрунтування 
сутності та особливостей урахування соціального контексту у психолого-педагогічній 
підготовці професійних суддів в Україні на основі визнаного багатьма країнами досвіду 
системи суддівської освіти Канади в аспекті інтегральної теорії лідерства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лідерство – процес соціального впли-
ву, завдяки якому лідер отримує підтримку з боку інших членів спільноти для досяг-
нення мети [19]. Пояснення феномену лідерства знайшло відтворення у багатьох теорі-
ях: ситуаційній, функціональній, поведінковій та інших, а також інтегральній теорії 
лідерства [11]. Питаннями про те, що відрізняє лідерів від пересічних людей, цікавили-
ся ще філософи від Платона до Плутарха [22], тим самим стверджуючи, що витоки лідерс-
тва полягають в індивідуальних особливостях людини. У XIX столітті лідера протиставля-
ли натовпу, рабам і намагалися знайти цьому пояснення. Одну з найбільш впливових тео-
рій того часу сформулював Френсіс Гальтон [1], який вважав лідерство проявом природно-
го, спадкового таланту. Сесіль Родс [20], у свою чергу, переконував, що лідера можна ви-
ховати з обдарованої людини шляхом відповідного навчання.  
У 20-х роках ХХ століття, коли вперше почав з’являтися інтерес до управління як 
до науки, перше, на що звернули увагу дослідники, це на можливу наявність схожих 
рис характеру у різних відомих лідерів. Так з’явилася «Теорія рис» або «Теорія великих 
людей». Але виявилося, що конкретизувати загальні риси дуже складно – створити за-
гальний портрет лідера не вдалося [8]. У 1940-х–1950-х роках численні оцінки раніше 
висунутих теорій [18] привели до висновку про необхідність розробки нового підходу 
до вивчення проблеми лідерства. Так з’явилася ситуаційна теорія лідерства. Відповідно 
до неї поява лідера зумовлюється ситуацією, що склалася. Ф. Фіддер, провівши низку 
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досліджень, виявив залежність стилю лідерства від ситуації у колективі. Якщо в колек-
тиві сприятлива ситуація, доброзичливі відносини, і співробітники сприймають лідера, 
поважають і слухають його, ефективним буде така особистість, що орієнтована на за-
вдання. Злагоджений колектив виконує роботу швидше. Та ж схема працює і в неспри-
ятливій екологічній ситуації, де лідера не сприймають і не поважають. Лідер, орієнто-
ваний на вирішення завдання, також буде ефективним. У атмосфері середнього ступеня 
сприятливості, де є проблеми в колективі і співробітники не знають, як сприймати лі-
дера, успішнішим буде той лідер, який орієнтований на відносини. Створити сприятли-
ву ситуацію, налагодити відносини у колективі – першорядне завдання лідера. Третій 
крок дослідників – системна теорія лідерства. В ній лідерство і лідер розглядаються з 
точки зору групової динаміки [8]. Корпоративний лідер, який хоче залишатися ефекти-
вним тривалий час, має швидко адаптуватися до мінливих обставин і гнучко варіювати 
свою поведінку. На жаль, більшість керівників повністю зосереджується на одному 
стилі поведінки, який, наприклад, виявився ефективним у часи становлення організації, 
але зовсім не відповідає періоду інтенсивного росту і утримання нових позицій [11]. У 
результаті ефективність роботи організації знижується. Сутність теорії лідерства, та-
ким чином, полягає в тому, що послідовники визнають лідера тільки в тоді, коли він 
довів свою компетентність і цінність для них. Лідер отримує владу, і для її утримання 
він повинен надавати підлеглим можливість задовольняти свої потреби. У відповідь 
вони задовольняють потребу лідера у владі над ними і надають йому необхідну підтри-
мку. Ідеальним варіантом уважається поєднання формального і неформального лідерс-
тва, тобто офіційний керівник визнається членами групи і як лідер [15]. У тих випадках, 
коли керівник і лідер не збігаються в одній особі можуть виникати незадоволеність ро-
ботою та збільшення конфліктності. 
Особливе значення в науково-методичному забезпеченні підготовки ефективних 
лідерів мають ідеї формування управлінських компетентностей. З цих позицій, компе-
тентність – це здатність діяти в ситуації невизначеності. Підвищення управлінських 
компетентностей може здійснюватися в межах консультаційної та тренінгової діяльно-
сті. Вони, проявляючись у поведінці людини, перетворюються у її особистісні якості, 
властивості та, відповідно, стають такими, які характеризуються і мотиваційними, і 
смисловими, і регуляторними складовими, поряд зі знаннями та досвідом. Засновник 
судової етики О. Ф. Коні вважав, що вивчення судочинства в тій його частині, що сто-
сується судової діяльності, повинно мати своїм предметом не лише властивості й умови 
цієї діяльності, але й поведінку судді стосовно осіб, із якими він контактує внаслідок її 
здійснення [2]. Професійна компетентність судді – інтегрована характеристика особи-
стості фахівця, під якою розуміють наявність необхідного для успішного виконання 
професійної діяльності комплексу ставлень, цінностей, знань, умінь й навичок, що про-
являються у спроможності сприймати індивідуальні, професійні та соціальні потреби; у 
забезпеченні соціальної і професійної самореалізації у сфері судочинства, а також да-
ють можливість професійного та особистісного самовдосконалення протягом всього 
життя [6]. При цьому саме суддя впливає на такі аспекти суспільної думки як: форму-
вання правосвідомості громадян; створення впевненості у невідворотності покарання за 
вчинені правопорушення; наявність високої культури судочинства і справедливість ви-
року, що формують атмосферу суспільного осуду злочинності й особистості злочинця; 
судовий процес привертає увагу громадськості до виявлення причин і умов злочинності 
та проблем її профілактики [7]. Головне – формує відчуття поваги до держави та захи-
щеності. Це зумовлене тим, що судова практика здійснюється в умовах безпосередньо-
го спілкування та взаємодії з людьми, а отже, вимагає розуміння психологічних особли-
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востей всіх процесуальних осіб, мотивів та змісту їхньої поведінки, взаємовідносин, що 
виникають у процесі життєдіяльності. Психологічна структура діяльності судді складаєть-
ся з таких її різновидів, як: пізнавальна, комунікативна, організаційна, конструктивна, 
профілактична та посвідчувальна [10]. Велике значення при здійсненні вище перерахова-
них різновидів судової діяльності відіграє соціальний контекст.  
Відтак, соціальний контекст суддівської освіти обумовлений тим, що суддя має 
дбати не тільки про те, щоб належним чином, відповідно до закону, розглянути і вирі-
шити кримінальну або цивільну справу, але і тим, щоб максимально використовувати 
судові процеси, судову практику і матеріали для попередження злочинних проявів й 
інших порушень законності. Це характеризує і професійну спрямованість особистості 
судді, що виражається, зокрема, у постійному підвищенні рівня знань і вдосконаленні 
професійної компетентності, у прагненні до панування справедливості, до встановлен-
ня істини, у почутті професійної гідності та ін. Соціальний аспект діяльності судді роз-
кривається в справедливому винесенні вироку, що повинно стати початком вирішення 
конфлікту особистості та суспільства; відповідальності перед суспільством за соціаль-
ний прогноз розвитку особистості підсудного; використанні судових процесів для за-
побігання і попередження правопорушень (публічні процеси), тощо. В умінні виявляти 
ці якості полягає одна зі специфічних особливостей комунікативних властивостей осо-
бистості судді. Він обов’язково повинен володіти такими якостями, як тактовність, уві-
чливість, стриманість у манерах поведінки, емоціях, мові. Комунікативний аспект дія-
льності судді реалізується в його спілкуванні під час судового процесу, де суддя є ліде-
ром комунікації (необхідні такі особистісні якості судді, як чуйність, емоційна стій-
кість, чесність із самим собою, щирість і чемність у спілкуванні з колегами, вміння 
слухати і говорити, гуманність); судових допитів, що вимагають узгодженості прийомів 
їх здійсненності з індивідуальними особливостями особистості допитуваного, взаємодії 
зі ЗМІ та громадськістю.  
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Зміна цінностей 
суспільства відбувається постійно: змінюються пріоритети та ієрархія, знецінюються 
одні і висуваються інші. На думку І.А. Зязюна, педагогічна дія, що спрямовується на 
розвиток особистості, стає можливою тоді коли вона ґрунтується на одвічних загально-
людських духовних цінностях: «...необхідна побудова цілісного процесу набування 
знань, адекватних життю, побудова органічного комплексу гуманітарно-соціально-
історичних, природничо-наукових і художніх дисциплін, об’єднаних єдністю гуманіс-
тичних смислів і духовно-моральних цілей» [5, с. 215]. В активному віці дорослі люди 
можуть впливати на історичні події, керуючись тими цінностями, на яких вони сфор-
мувалися як особистості [12]. Крім того суддя повинен додержуватися присяги та зо-
бов’язаний: 1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові 
справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; 
2) дотримуватися правил суддівської етики; 3) виявляти повагу до учасників процесу; 
4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у 
тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання; 5) виконувати 
вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання 
корупції; 6) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування; 7) систематично розвивати професійні навички (умін-
ня), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання 
повноважень в суді, де він обіймає посаду; 8) звертатися з повідомленням про втручан-
ня в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до органів суддівського са-
моврядування та правоохоронних органів упродовж п’яти днів після того, як йому стало 
відомо про таке втручання. 
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Також частиною 6 Ст. 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що 
суддя, призначений на цю посаду вперше, проходить щорічну підготовку у Національній 
школі суддів України (НШСУ). Суддя, який обіймає посаду безстроково, проходить під-
готовку у НШСУ не менше, ніж раз на три роки. Так само суддя, згідно Ст. 57 Закону, 
повинен дотримуватися етичної поведінки, яка визначається Кодексом суддівської ети-
ки, що затверджується з’їздом суддів України. З метою встановлення відповідності рів-
ня життя судді до наявного у нього та членів його сім’ї майна і одержаних ними дохо-
дів стосовно цієї людини проводиться моніторинг способу життя відповідно до закону. 
Інформація, отримана за результатами моніторингу, включається до суддівського до-
сьє. Окрім Закону України «Про судоустрій і статус суддів», посада судді належить до 
посад, які входять до реєстру публічної служби, яка також має певні особливості. Так, 
відповідно до пункту 15 частини 1 статті 3 КАС публічна служба – це діяльність на 
державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова 
служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна 
служба в органах місцевого самоврядування [6]. Загальні засади діяльності, а також 
статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті, визна-
чено Законом України «Про державну службу». Відповідно до статті 1 цього Закону 
державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в 
державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держа-
ви та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними 
службовцями і мають відповідні службові повноваження. 
Таким чином, специфіка здійснення сучасного правосуддя вимагає детального та 
конкретизованого його вивчення з позицій суддівської освіти. Особливої уваги від цієї 
освіти вимагають питання урахування соціального контексту психолого-педагогічної 
підготовки професійних суддів, реалізація інтеграції змісту такої підготовки у системі 
суддівської освіти України в контексті інтегральної теорії лідерства на ґрунті канадсь-
кого досвіду. 
Формулювання цілей статті: розкрити сутність соціального контексту психоло-
го-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і 
Канади в контексті інтегральної теорії лідерства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Вагомий внесок у процеси судового 
реформування в багатьох країнах світу внесла Канада. Участь судових органів Канади в 
міжнародній роботі ґрунтується на їх репутації і громадській популярності, етичних 
нормах, довірі та прогресивності. На своєму шляху до побудови сучасної демократич-
ної держави Канада пройшла складний шлях відповідних трансформацій. У галузі суд-
дівської освіти, Західний Суддівський освітній центр Канади (WJEC) ще наприкінці 
1980-х років почав розробляти та впроваджувати значну низку програм для судової 
освіти з акцентом на соціальний контекст, в тому числі велика увага приділялася генде-
рним питанням та питанням корінних народів [21]. Лекції і семінари були інтенсивни-
ми і використовували сучасні ідеї педагогіки, освіти дорослих. Серед методик запрова-
джувалися, в тому числі відеоплівки, групові дискусії, групове обговорення і пленарні 
доповіді. Але виявилося, що соціальний контекст не можливо опанувати у процесі гру-
пової лекції: це не просто предметна галузь, яка може бути представлена таким чином. 
Традиційна модель соціологічного дослідження також виявилася недоступною. Адже в 
кінці 1980-х і на початку 1990-х років, була нестача зареєстрованих інцидентів в сфері 
соціального контексту. Це пояснюється тим, що соціально-контекстні суб’єкти не мо-
жуть самі обговорювати власні проблеми без значного дискомфорту у великих групах. 
Тому виявилася необхідність, щоб змістовні дискусії проводилися в форматі невеликих 
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групових занять. Для того, щоб проводити такі заняття, також було необхідно, щоб во-
ни легко сприймалися суддями, тобто треба було розробити відповідні методики і го-
тувати викладачів, які були б навчені особливостям застосування цих процедур. На-
решті, виявилося неможливим вирішення питань щодо вивчення соціального контексту 
тільки за участю суддів. До цієї роботи були залучені як науковці, так й члени колегії 
адвокатів. Одним з ключових нововведень вивчення і програмування завдань соціаль-
ного контексту стала участь на всіх етапах процесу представників широкої громадсько-
сті і громадянського суспільства.  
У 1988 році був створений Національний суддівський інститут Канади (NJI). Ви-
знаючи центральну важливість соціального контексту суддівської освіти, у 1994 Канад-
ська Судова Рада (Canadian Judicial Council – CJC) прийняла резолюцію, що закликала 
до розробки питань соціального контексту (social context) у суддівській освіті, вивчен-
ня якого було би «всеосяжним, глибокими і заслуговувало на довіру» і включало аспек-
ти рівності рас і статей. Робота з соціальним контекстом, і як практична реальність, і як 
предмет суддівської освіти значно впливає на те, як до суддівської діяльності ставлять-
ся у Канаді. Саме під гаслом аргументу, що NJI створена для вивчення національного 
соціального контексту, почалися революційні зміни, які являли собою «сміливий крок 
у бік зрушення в підходах до утворення сучасної системи суддівської освіти у Канаді». 
Наразі «Десять принципів соціального контексту суддівської освіти» стали 
обов’язковими у Канаді. Вони посідають місце в якості моделі для збереження та інтег-
рації соціального контексту суддівської освіти в усіх формах професійної підготовки су-
ддів. Слід зазначити також, що ці десять принципів не діють ізольовано, а саме завдяки 
інтегрованому, спільному застосуванні мають синергетичний ефект [21, с. 40-43]: 
1. Судове керівництво. Первісне і постійне прагнення до вивчення соціального 
контексту у системі суддівської освіти повинно починатися з Голів Судів та інших міс-
цевих судових лідерів – це має вирішальне значення.  
2. «Три стовпи» інтегрованого соціального контексту судової освіти. Соціаль-
ний контекст суддівської освіти, як правило, визначає питання, про які судді не знають 
або не можуть мати досвід. Хоча суддівська освіта повинна завжди бути на чолі судової 
системи, суддя в «замкненому суддівському середовищі» не може розвиватися, розроб-
ляти і здійснювати ефективні освітні програми соціального контексту або інтегрувати 
питання щодо цього аспекту в навчальні програми. Опанувати соціальний контекст су-
ддівської освіти самі судді, які мають юридичну вищу освіту, не можуть. Адже вони не 
є досвідченими фахівцями-експертами в соціально-культурних та психолого-
педагогічних питаннях. Тому залучення експертів із цих галузей знань є необхідним, 
що дозволяє розглядати питання різнобічно, і усунути недоліки та урахувати відмінно-
сті, щоб допомогти вивчити питання соціального контексту суддям. Науковці-
викладачі обов’язково беруть участь на всіх етапах розробки, проектування навчальних 
планів та під час навчання за суддівськими програмами. Цей досвід найкраще реалізу-
ється у авторитетному співтоваристві: громадських лідерів – стовп один, - які мають 
безпосередній досвід роботи з цими питаннями; вчених-педагогів та юристів-адвокатів 
(стовп два), які потім можуть допомогти фільтрувати і перевести цей досвід у відповід-
ні правові поняття і завдання. Нарешті, судді ( стовп три), можуть формувати і зосере-
дити їх на тому, що вони – судді і громадяни відчувають у процесі вирішення означе-
них проблем». У цьому інтерактивному режимі три стовпи соціального контексту суд-
дівської освіти забезпечують найкращу основу для структурування розвитку, проекту-
вання і постачання інтегрованого соціального контексту суддівських навчальних про-
грам і процесу навчання.  
3. Стійка інтеграція соціального контексту. Питання рівності та соціальний кон- 
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2017                                                                                            117 
текст настільки різноманітні, широко розповсюджені і постійно змінюються, що зусил-
ля мають бути систематичними і постійно ідентифікуватися у всіх темах суддівської 
освіти, програмах і плануванні навчальних дисциплін.  
4. Специфіка введення і актуальність. Комплексні програми соціального контек-
сту вимагають від розробників виявлення соціальних контекстних елементів та їх 
включення у програми з урахуванням специфіки цільових аудиторій суддів, виходячи, 
зокрема, з юрисдикції учасників.  
5. Оцінка потреб. Ідентифікація потреб в освіті суддів при розробці навчальних 
планів і програм має здійснюватися при безпосередній участі і консультаціях не тільки 
з суддями, але й з тими, від кого залежить їх робота, особливо в несприятливих ситуа-
ціях, і тих осіб, у кого є професійний і життєвий досвід вирішення означених питань. 
Участь всіх «трьох стовпів» є надважливою в початкових оцінках потреб.  
6. Зосередження на ролі судді. З метою забезпечення рівності та питань соціаль-
ного контексту слід розуміти, що особистісне ставлення є важливою умовою у всіх фо-
рмах судового навчання, вивчення особливостей міжособистісних стосунків має бути 
включено до тематики опанування правових та інших питань, з якими стикаються судді 
повсякденно. Це обґрунтовує практичний підхід з’єднання суддівської освіти із завдан-
нями і функціями взаємодії. «Три стовпи» полегшують зв’язок і балансування між суд-
дівством і доступом до правосуддя.  
7. Кваліфіковані розробники і команда. Соціальний контекст суддівської освіти 
явно поєднує цінності і відносини і порушує питання світогляду. Тим, хто планує про-
грами соціального контексту, обов’язково потрібно мати певні навички, що охоплюють 
знання педагогіки, навчання дорослих і ефективної розробки програм. Оптимально, 
планування робочих команд з викладачів, суддів та науковців, в тому числі як посеред-
ників, що будуть мати можливість розвивати навички суддів у підтримці цілісного уяв-
лення соціального контексту програми і навчання шляхом участі у попередній пілотній 
програмній сесії спільно зі всіма «трьома китами».  
8. Ефективна програма і розробка навчального плану. Соціальні контекстні про-
грами повинні бути ретельно розроблені, щоб сприяти створенню процесу, який “зачі-
пає емоції” та є перцепційним навчанням, що ґрунтується на когнітивних та емоційно-
поведінкових особливостях суддів. Навчальні програми містять у собі проблемні впра-
ви, які вимагають застосовувати свій власний судовий досвід щодо питань соціального 
контексту з урахуванням закономірностей навчання дорослих.  
9. Принципи навчання дорослих для суддів. Судді є унікальною групою учнів. Як 
дорослі учні, вони мають широкий діапазон навичок і досвіду, що є важливим ресурсом 
при викладанні і навчанні. Суддівська освіта, таким чином, найбільш ефективна, коли 
вона спирається на цей досвід. Створення специфічного соціально-освітнього простору 
і підходів у роботі викладачів, полягає у тому, що викладачі повинні дотримуватися 
конфіденційності, відповідність знань і навичок повинні бути надані до проведення 
процедури вирішення проблем або практичної діяльності.  
10. Оцінка і зворотний зв’язок. Ефективність вивчення соціального контексту у 
суддівській освіті та розробка навчальних програм вимагають постійного зворотного 
зв’язку і оцінки на всіх етапах планування та навчання. Забезпечення зворотного 
зв’язку приймається від членів кожного з «трьох стовпів». Саме це допомагає гаранту-
вати дотримання тези про те, що суддівська освіта може постійно розвиватися, щоб 
відповідати постійним суддівським  і мінливим потребам соціального контексту. 
«Десять принципів» і практика, які були розроблені з них SCEP, докорінно зміни-
ли характер суддівської освіти в Канаді. Це призвело до розвитку професійної педагогі-
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
118                                                                                        Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2017 
ки та освіти дорослих, структурованості підходів до суддівської освіти у Канаді. Вплив со-
ціального контексту на суддівську освіту в цій країні виявився надзвичайно позитивним.  
В Україні 21 грудня 2010 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України на виконання вимог Закону України “Про судоустрій і статус суддів України” 
для проведення активної роботи щодо налагодження процедури забезпечення форму-
вання якісного суддівського корпусу, було створено Національну школу суддів України 
(НШСУ) – державну установу, науковий заклад та методичний центр суддівської осві-
ти. Чинний Закон “Про судоустрій і статус суддів” вперше на законодавчому рівні за-
кріпив базові стандарти підготовки професійних суддів та відкрив широкі можливості 
для участі суддівської спільноти у створенні власного науково-методичного центру. 
Такі стандарти закріплені у наступних положеннях: 1) НШСУ створена при Вищій ква-
ліфікаційній комісії суддів України і здійснює свою діяльність відповідно до Закону та 
статуту, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; 2) на 
НШСУ не поширюється законодавство про вищу освіту; 3) НШСУ є державною уста-
новою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів 
для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. 
В успішних західних демократіях репутація кандидата та громадська думка про 
нього є визначальними при призначенні на посаду судді. Ми поділяємо думку члена 
Громадської ради доброчесності, Голови Третейської палати України Тараса Шепеля 
про те, що «судова реформа в Україні відбудеться, коли доброчесність стане цінністю 
для самих суддів» [17]. Але поняття «доброчесність судді» здебільшого трактується 
тільки у сенсі діади «доброчесність – недоброчесність», де останнє поняття розуміється 
як «хабарництво» та «корумпованість», а «доброчесність» – як обов’язок. Перелік осо-
бистісних якостей, які мають бути притаманні професійному судді не є усталеним. 
Адже процедури його конкретизації спираються на законодавство й професіограми су-
дді, функції професійної діяльності, тощо. Ці переліки налічують вже десятки (іноді 
тотожних між собою) характеристик. Звісно, серед інших багато й таких, які можна ві-
днести до інтегративної якості особистості – доброчесності. У загальному вигляді, на 
особистісному рівні це – Гуманність, Чесність, Відповідальність, Принциповість, Па-
триотизм – всі інші характеристики виявляться похідними. Але саме для судді, перш 
за все, має бути притаманна рефлексія у самопороджувальній формі – тобто самоцінні-
сна форма рефлексії й буде власне чеснотою. Суддя, як високо-духовно-відповідальна 
особистість, має відчувати самозадоволення (радість/гордість) за свою професію та за 
себе, як суддю-професіонала. Для того, щоб цей процес відбувся, необхідні навички 
емоційно-ціннісної саморефлексії. Людина має пройти емоційно-рефлексивний шлях 
до становлення/розвитку високої духовності.  
Визначення методологічного концепту психолого-педагогічної підготовки профе-
сійних суддів у системі суддівської освіти на ґрунті системного, людиноцентричного, 
аксіологічного та акмеологічного підходів [3, с. 33–36] дозволило нам розкрити сутність 
феномену «доброчесність судді» в цілісному системному аспекті духовно-
рефлексивного соціального виміру:  
1) Духовно-моральна дорослість. «Я сприяю духовному піднесенню іншого / Я не 
спричиняю нічого для духовного падіння іншого». 
2) Зосередження на самості «емоційного Я». Свідома вільна самоорганізація на 
основі «Я прагну». Тут для свідомого приборкання власного Его треба усвідомити вла-
сні вади: «Я борюся зі своїми поганими поштовхами» 
3) Добростверджувальна частина. «Я прагну творити Добро». «Я маю духовно-
практичну позицію». «Я живу цінностями добра на рівні самосвідомості». Цей критерій 
на думку академіка І. Д. Беха, має виняткову значущість особливо для тих, у кого ще в 
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особистісних характеристиках присутні елементи моральних вад. Саме на цьому етапі й 
виявляється необхідною комунікативна допомога з боку колег-професіоналів, тощо. 
4) Соціально-вчинковий контекст. Самооцінювання духовно-відповідальної осо-
бистості професійного судді. «Природне призначення людини – бути духовною». 
Сутність феномену «доброчесність судді» у цілісному системному аспекті з пси-
холого-педагогічних позицій полягає в тому, що це поняття необхідно трактувати у 
широкому сенсі феномену, що обумовлюється суспільним буттям, економічним бази-
сом та безпосередньо залежить від системи цінностей, які пропонує суспільство, від 
умов соціального спілкування, від способів функціонування громадської думки, від 
способів соціальної регуляції (правових, державно-адміністративних та інших).  
NJI готовий ділитися з НШСУ досвідом своєї діяльності в Канаді та за кордоном. 
Освітні установи України і Канади – НШСУ та NJI – є спорідненими організаціями, за-
вданням яких є забезпечення ефективної професійної підготовки суддів у своїх країнах. 
Канадські судді та інші учасники проекту прагнуть зрозуміти потреби української сто-
рони і бути корисними. 
Впродовж часу функціонування НШСУ підготовку пройшли тисячі суддів. Так, у 
лютому 2013 року стартувало навчання першого добору кандидатів, яке тривало півро-
ку. Це, зокрема, потребувало від НШСУ підготовки більше 50 локальних нормативних 
актів і навчально-методичних матеріалів, розробки тестів і модельних судових справ 
для проведення контрольних заходів за програмами кожного блоку підготовки. Окрема 
тема – дослідницька та наукова діяльність НШСУ: вона явно не достатня і практично 
не впливає на наукові дослідження в царині судоустрою, правосуддя, суддівської освіти 
у цілому. Йдеться взагалі про зміну пріоритетів, – адже НШСУ («в чистому вигляді») 
не є ні навчальним, ні дослідним закладом. Тому перевага віддана підготовці саме нау-
ково-методичних матеріалів: посібників, методик, тренувальних програм, тощо. Вони 
мають бути доопрацьовані, більше того, переглянуті. Програма спеціальної підготовки 
суддів має включати більше модельних засідань, майстер-класів відомих суддів, охоп-
лювати не тільки стажування в судах, але і в прокуратурі та адвокатських конторах і 
об’єднаннях [9]. Незважаючи на розуміння і всебічну підтримку українським законо-
давством необхідності функціонування такого навчального закладу як НШСУ, інститу-
ційне її зміцнення є сьогодні основним завданням, реалізація якого лише розпочалась.  
Програми психолого-педагогічної підготовки професійних суддів з різним досві-
дом роботи та викладачів різного віку, які розроблені і запроваджуються авторами цієї 
статті, надають можливості практикуватися у збагаченні ціннісного досвіду, сприяють 
порозумінню з представниками інших поколінь та самопізнанню за допомогою чітко 
сфокусованих імітаційних ігор, ситуацій [14]. Такі заняття можна розглядати як варіант 
груп «емпатійного професійного спілкування» у режимі реального часу. Адже своєрід-
ність педагогічної діяльності полягає в тому, що педагог завжди творить на живому 
«людському матеріалі», втілення його задумів пов’язане із безпосередньою взаємодією 
з людьми – складною внутрішньою роботою на ґрунті багатоступеневого емоційного 
усвідомлення ціннісного досвіду [13, с. 58–68]. Психопедагогічна технологія проведен-
ня групових занять передбачає діяльність у малих групах (забезпечуючи синергетичний 
ефект), кожна з яких виконує певний вид практичної роботи (диференційоване навчан-
ня). Психолого-педагогічна підготовка професійних суддів також спрямовується на за-
своєння нових зразків саморегуляції поведінки, настрою, позитивного емоційного реа-
гування на зовнішні подразники, розвиток стресостійкості, на ефективні зміни внутрі-
шнього діалогу, ставлення лідерів до самих себе та інших, до своїх цінностей, профе-
сійної мотивації, саморозвитку та самовдосконалення, усвідомлення важливості ство-
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
120                                                                                        Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2017 
рення позитивного іміджу лідера. Психодіагностика проводиться самими слухачами та 
її індивідуальна інтерпретація стає відома тільки респонденту.  
Окремі компоненти підготовки об’єднуються в ціле на основі єдиної синергетич-
ної емоційно-регуляційної моделі. Ця модель допомагає учасникам тренуватися одно-
часно як в площині сталої емоційно-позитивної професійної поведінки, реальних дій, 
так і в когнітивній площині розвитку стійкої мотивації до саморозвитку. Надзавданням 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів є допомога їм, кандидатам на 
посаду судді в усвідомленні свого призначення, місії та сенсу в житті на сучасному 
етапі розвитку Української держави. 
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок. Аналіз і 
уведення у науковий обіг маловідомих англомовних робіт стосовно зарубіжної практи-
ки, які розкривають організацію системи психолого-педагогічної підготовки суддів у 
Канаді, особистий професійний досвід дозволив нам розкрити найбільш вагомі аспекти 
концептуальної цілісної синергетичної моделі психолого-педагогічної підготовки про-
фесійних суддів у системі суддівської освіти України. У межах цієї синергетичної мо-
делі видалось за можливе конкретизувати концепти-етапи, закономірності, підходи і 
принципи, критерії доброчесності судді в цілісному системному аспекті духовно-
рефлексивного соціального виміру. Логічним є те, що будь-яка ідея, особливо ідея со-
ціального контексту, не може бути повно осмислена, поки вона не буде сформульована 
на тлі знань тих витоків-цінностей, з яких вона розвинулася, оскільки тільки через ми-
нуле можна краще зрозуміти сьогодення і майбутнє. Практична ж реалізація психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України зага-
лом і діяльності судді зокрема може бути здійснена шляхом використання наукового 
доробку педагогічних та психологічних засад у сфері судочинства, що сприятиме більш 
якісній та ефективній роботі суддів, їх психічному здоров’ю, зміцненню законності та 
правопорядку в державі, підвищенню довіри громадян до суддівського корпусу. 
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